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Fig. 1: Paleta e ngjyrave
(http://www.clipartpanda.com/categories/art-palette-clipart-black-and-white )

Foto 1: Institucioni parashkollorë WARTESCHULE 1865
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uetersen_Diakonissenheim_1910.jpg)

Foto 2: Grupi i lepurushave
(Kopshti Cerdhe Sarito / Facebook)

Foto 3: Parcela
(foto nga gjendja egzistuese nga lokacioni)

Foto 4: Lokacioni
(foto nga gjendja egzistuese nga lokacioni)

1.Hyrje - Definimi i Çerdheve
INSTITUCIONET PARASHKOLLORE / çerdhet - janë objekte me karakter edukativo arsimor të cilat shërbejnë si bazë për arsimim të mëtejmë.
HISTORIK I INSTITUCIONEVE PARASHKOLLORE
“ÇERDHE - KOPËSHT “
GJERMANIA -

Supozohet se një ndër Institucionet Parashkollore më të vjetra është ajo e themeluar në
Gjermani në vitin 1865 në Hadersleben e quajtur “WARTESCHULE”

Foto 1: Institucioni parashkollorë WARTESCHULE 1865
Objektet e tilla kanë ekzistuar qysh më herët se 100 vjet.
Themeluesi i parë në Gjermani i një objekti të tillë është: Friedrich Wilhelm dhe August Frobel.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore,Gjermania, Danimarka dhe Norvegjia kanë poseduar objekte të
tilla, ku pak para kapitullimit ato i shfrytëzoi si strehimore për refugjatë (1943), e të cilat pas
kapitullimit (1945) Danimarka dhe Norvegjia i mbylli dhe kapitalin Gjerman e konfiskoi. Por,
qysh nga fillimi i viteve të 50-ta pasojnë objektet e tilla të rithemeluara në Gjermani.
Objektet e tilla kanë lindur si rezultat i nevojave të banorëve për një objekt të tillë. Me fjalë të
tjera iniciativën për këtë lloj objekti e kanë marr prindërit (meqë janë hasur grupe të mëdha
prindërish me nevoja të tilla).

Në Gjermani ekzistojnë tre modele të përkujdesjes në kuadër të këtyre objekteve:
1) qëndrimi i fëmijëve paradite (ora 8-12);
2) qëndrimi i fëmijëve prej mëngjesit deri pas dite (ora 7-14);
3) qëndrimi i fëmijëve prej mëngjesit deri në pasditen vonë (ora 7-17);
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Shumica e këtyre objekteve (në Gjermani) financohen nga komuna, donacionet kishtare etj.
Por, ka edhe të tilla të cilat financohen nga iniciativa e prindërve apo bashkësive si dhe çerdhet
private. Përveç,objekteve të tilla ekzistojnë edhe:

o institucionet të cilat kanë të bëjnë me fëmijët me aftësi të kufizuara fizike;
o institucionet të cilat kanë të bëjnë me fëmijët me aftësi të kufizuara psikike
(por të ndara nga njëra tjetra).

Për dallim nga Institucionet tona Parashkollore (çerdhe-kopshtet) të cilat u shërbejnë fëmijëve
parashkollor në Danimarkë, Gjermani dhe Norvegji në kuadër të këtyre objekteve është
rezervuar edhe një kënd i cili do tu shërben fëmijëve të cikleve të ulëta ( këtu janë zakonisht
fëmijët e moshave prej klasës së I-IV, prindërit e të cilëve janë të punësuar).
Në kuadër të këtyre hapësirave ekzistojnë edhe pedagogët të cilët merren me këta fëmijë d.m.th.
ushtrojnë detyrat të cilat ata i kanë për obligim ti kryejnë në shtëpi. Në këto aktivitete hyjnë edhe
lojërat.
Në vendin tonë një gjë e tillë nuk është aplikuar ende,ndoshta këtu kanë ndikuar kushtet
financiare (meqë kostoja e tyre është më e lartë se ajo e çerdhe-kopshteve).

Foto 2: Grupi i lepurushave – Kopshti Cerdhe Sarito / Facebook
AUSTRIA
Edhe Austria ka pothuajse të njëjtin sistem të Institucioneve Parashkollore sikurse Gjermania.
SUEDIA
Në Suedi edukatorët janë pothuajse të njëjtë me mësuesit e shkollave fillore.
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Fëmijët në kopshtet Suedeze mësojnë se si të sillen në situata komplekse.
Përveç lojërave për fëmijë edukatorët fillojnë relativisht herët t’ua ushtrojnë fëmijëve gjuhën dhe
të shprehurit.
Kjo ndoshta është edhe arsyeja ngase në atë shtet është një pjesëmarrje e madhe e emigrantëve.
Kapaciteti i ndërtesës së çerdhes së fëmijëve merret 70 fëmijë për 1000 banorë.
Ku 40 - 45% e vendeve ndahen për fëmijët e çerdheve.
Rrezja e veprimit të çerdheve të fëmijëve varet prej relievit dhe kushteve klimatike.
Për kushte normale të relievit dhe klimës kjo rreze rekomandohet 150-200 m.
Në blloqet e banimit 4 - 5 kate, preferohet që ndërtesa e çerdhes të mos ketë kapacitet më të
vogël se 120 - 150 fëmijë.
ORIENTIMI I NDËRTESËS –
dritaret e dhomave të fëmijëve (lodrave dhe fjetjes) si rregull duhet të orientohen kah jugu, jug
lindja dhe lindja, ndërsa për verandat orientimi i tyre nuk është i detyrueshëm.
Kuzhina dhe ambientet e tjera ekonomike si rregull duhet të orientohen kah veriu
PARCELA – në parcelat e çerdheve duhet të dalin në dukje këto territore;
a) territori i lojërave të fëmijëve;
b) territori ekonomik;
c) territori i gjelbëruar.
Madhësia e parcelës merret duke llogaritur rreth 15-25m2 për fëmijë në kopshte.
Në territorin e lojërave të fëmijëve parashihen sheshe lojërash duke llogaritur rreth
100m2 për çdo grup, të cilat izolohen nga sheshet e grupeve të tjera me sheshe gjelbërimi.
Rekomandohet që këto sheshe si dhe vendet e tjera të fëmijëve të lidhen me rrugë këmbësore me
gjerësi 1-1.5 m të shtruara me material të lehtë rrethanor.
Në territorin e gjelbërimit hyjnë: brezi i mbrojtjes me gjelbërime të larta dhe me gjerësi 3.5m (12 radhë drunj)
Gjelbërimi i parcelës së çerdhes duhet të bëhet në një mënyrë të tillë që të mos pengoi rrezet e
diellit të bien mbi ndërtesë.
Për këtë drurët e lartë nuk duhet të jenë më afër se 10m nga ndërtesa.
Çerdhja e fëmijëve është institucion shëndetësor,social dhe edukues që e kryen funksionin
komplet për edukimin e fëmijëve.
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Detyrat janë:
o që të siguroj kujdesin dhe ushqimin e drejtë;
o që të ndikoj në zhvillimin e drejt psiko-fizik;
o që të krijoi kushtet e të folurit;
o që të ndikoj në zhvillimin e vetive elementare të higjienës;
o të krijoi kushte për zhvillimin fillestar të personalitetit;
o bashkëpunim me prindërit etj.

Kopshti i fëmijëve është institucion i cili në mënyrë sistematike ndikon në zhvillimin,
edukimin dhe arsimimin (e fëmijëve) deri te shkollimi.

Detyrat janë;
o që të ndikoj në ruajtjen e shëndetit;
o në zhvillimin fizik;
o në zhvillimin e vetive elementare të higjienës;
o në zhvillimin e aftësive intelektuale si dhe të tjerave në interes të tyre;
o mundëson dhënien e njohurive elementare për fenomenet natyrore;
o në formimin e vetive elementare të punës dhe sjelljeve fillestare edukative;
o iu mundëson argëtim;
o i përgatit fëmijët për shkollë;
o i barazon fëmijët me kushte të ndryshme materiale e sociale të të ardhurave.
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KOSOVË
Numri i fëmijëve të regjistruar sipas grupeve në çerdhe dhe parashkollor 2013/2014 në Kosovë
26768 fëmijë janë regjistruar në edukimin parashkollor me 82 përqind (21,957) të numrit të
përgjithshëm të grupmoshës 5-6 vjeçare. Është me rëndësi të theksohet se numri i fëmijëve në
Institucionet Parashkollore për vitin 2013/2014 është më i madh se vitin e kaluar 2012/2013
(26431)
Gjersa shumica e fëmijëve në edukimin parashkollor janë shqiptar (95 përqind), vetëm 1.4
përqind janë nga etniteti romë, ashkali dhe egjiptas1 .
76 përqind e fëmijëve (20,479) të përfshirë në vitin shkollor 2013/2014 janë regjistruar për herë
të parë në parashkollor. 92 përqind e fëmijëve të regjistruar për herë të parë ishin të grupmoshës
5-6 vjeçare
Përderisa mesatarisht janë 17 fëmijë për një edukator në nivelin e edukimit parashkollor, ky
proporcion është më i lartë në komunën e Junikut me 60 fëmijë për një edukator, dhe më e ulëta
në komunën e Novobërdës me 9 fëmijë për një edukator.
Është me rëndësi të përmendet se 45 përqind e edukatorëve që punojnë në edukimin
parashkollor e kanë të kryer universitetin, ndërsa më pak se një e treta (23 përqind) e kanë të
kryer vetëm shkollën e mesme. Vetëm 1 përqind e këtyre edukatorëve punojnë me orar jo të
plotë, dhe se gjinia femërore e përbën 97 përqind të fuqisë punëtore në edukimin parashkollor
Përderisa 94 përqind të edukatorëve parashkollor janë të etnisë shqiptare, në anën tjetër janë
raportuar vetëm 4 edukator nga bashkësitë rome, ashkali dhe egjiptas.
Vetëm 6 përqind e numrit të përgjithshëm të fëmijëve të regjistruar në parashkollor edukohen në
çerdhe private.
Është me interes që të theksohet se vetëm 37 përqind e fëmijëve të regjistruar në edukimin privat
parashkollor janë të grupmoshës 5-6 vjeçare. Proporcioni gjinor është përafërsisht 46 përqind
femra dhe 54 përqind meshkuj. 6 përqind e numrit të përgjithshëm të fëmijëve të regjistruar në
parashkollor edukohen në institucionet private.
23 përqind e fëmijëve (390) të përfshirë në vitin shkollor 2013/2014 u regjistruan për herë të
parë në parashkollor, ku pothuajse gjysma e tyre (45 përqind) ishin të grupmoshës 5-6 vjeçare.
Në çerdhet private janë mesatarisht 9 fëmijë për një edukator
Vlen të përmendet se 53 përqind e edukatorëve që punojnë në institucionet private të edukimit
parashkollor e kanë të kryer universitetin, ndërsa 36 përqind e kanë të kryer shkollën e mesme
Janë 191 edukatorë në edukimin privat parashkollor dhe se shumica (mbi 95 përqind) janë
femra, të cilat punojnë me orar të plotë
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2.Koncepti urbanistik
Emërtimi i lokacionit : Lagje “Qendresa”
•

Emërtimi i objektit : Happy Kids

•

Destinimi i objektit : Institucion edukativ

•

Etazhitet : B+P+0

•

Vendi – Prishtinë / Veternikë
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3. Analiza e Lokacionit
Lokacioni se ku kam planifikuar projektimin per çerdhe, gjendet në afërsi të kryeqytetit,
saktësisht në pjesën jugore të saj, perkatesisht zona "Prishtina e Re", lagja "QENDRESA",
Veternik.
Lokacioni ka teren të rrafshët, të përshtatshëm për ndërtim.
Ky lokacion nga ana veriore kufizohet me rrugën kryesore të lagjës ndërsa nga ana
perëndimore dhe lindore kufizohet me rrugët sekondare që të dërgojn deri tek disa
shtëpi banimi.

Lokacioni:
Parcela me sipërfaqe 6875 m2.

6875 m2

5,
6
2
1
m
2

Foto 3: Parcela
3.1 Infrastruktura
Lokacioni ka qasje te mirë me rrugën kryesore, që kjo është e mundur përmes një rruge
sekondare, ka qasje gjithashtu edhe në energji elektrike, ujë dhe kanalizim. Këtë më së miri e
vërteton edhe shkaku se përreth ka disa ndërtesa të banueshme qe funksionojnë shumë mirë.
Rruga kryesore është e asfaltuar, posedon edhe shteg të këmbësorve, çiklistëve.
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3.2 Arkitektura
Duhet cekur se objektet për rreth çerdhes kanë një arkitekture moderne.
Pra shumica e ndërtesave janë ndërtuar në dekaden e fundit. Format janë te
ndryshme, kurse sa i përket etazhiteti i ndërtesave për rreth lokacionit është i
ndryshëm, duke filluar nga B+P dhe B+P, e deri te ato B+P+1.
Fasadat janë te ndryshme nga materiale te ndryshme: si demit fasadë, fasadë
gjysme strukturale, fasadë alokobond dhe fasadë e kombinuar. Pra këto fasada i
takojnë stilit modern. Ndërtesat për rreth kane mungesë gjelbërimi. Ndërtesat për
rreth kanë edhe oborre të organizuara me parqe me gjelbërim.

3.3 Konkludim
Lokacioni i përmbush te gjitha kriteret e ndërtimit për detyrën projektuese objekt
Edukativo - Institucional “Çerdhe”.
Tereni është i përshtatshëm sa i përket qasjes në energji elektrike, ujë dhe kanalizim.
Kyqje e mire nga rruga e lokacionit në rrugën kryesore, e po ashtu edhe nga të tri anët.

Foto 4: Lokacioni
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4. Idea
Idea për funksionin e këtij lloji objekti është bazuar në kërkesën e ndërtimit të një çerdhe me
standardet që ndërlidhen me projektimin e tyre.
Arsyja e përcaktimit të ndertimit të kësaj çerdhe ishin të shumta, duke filluar nga
kërkesat dhe funksionimi që duhet ta ketë edhe lagja një objekt eduaktiv të tillë.
Natyra është e lidhur me objektin që nga hyrja dhe deri tek pjesa e galerisë që
është e ndriçuar, ku drita mund të reflekton paralel në katin e përdheses.

Forma e ndërtesës: ka ardhë duke u bazuar në palette të ngjyrave të ujit. Forma
e ndërtesës nëse shikohet nga situacioni i përafrohet dukjes se kësaj baze të
paletit të ngjyrave të ujit (nëse kjo palete shikohet nga larte).

Fig. 1: Paleta e ngjyrave
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5. Funksioni i objektit
Objekti është projektuar të ndërtohet në dy etazhe.
Lartësia e etazheve, dysheme dysheme është:
Përdhesa: 390 cm;
Bodrumi: 280 cm.
Përmbajtja :
Në kuadër të përdheses kemi këtë përmbajtje:
o Hyrja kryesore / hyrjet dytësore;
o Erëmbrojtësi;
o Hapësira për shumë qëllime;
o Kthina për pritje / Karroca
Administrata;
•

Zyra e drejtorit / Sekretarit;

•

Salla e mbledhjes;

•

Nyje sanitare;

•

Komunikimi vertikal;
K.Ekonomike;

o Kuzhina;
o Nyje sanitare;
o Dy depo;
o Kthina e mirëmbajtje;
o Komunikimi vertikal & horizental;
Argëtim dhe Pushimë Grupi:1,2,3;
•

Dhoma për fjetje;

•

Dhoma për argëtim dhe lojra;

•

Nyje sanitare;

•

Hapësira për ngrënje;

•

Komunikimi vertikal / garderoba
/ dalje në kopësht.
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5.1 Sipërfaqja e objektit

❖ Përdhesa = 808.80 m2
❖ Bodrumi = 101.60 m2
➢ Totali: 910.40 m2
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6. Sistemi Konstruktiv
Sistemi konstruktiv për objektin në fjalë është përvetësuar ai skeletor. Sistemi skeletor ёshtё
nё harmoni me funksionin dhe arkitekturen e objektit në fjalë. Sistemi skeletor me
dimensione të shtyllave trajeve dhe elementeve tjera konstruktive të paraqitur në projekt, të
gjitha elementet konstruktive nga betoni i armuar (shtyllat, trajet brezet horizontale dhe
vërtikale, terasat, shkallët, pllaka masive...) duhet të armohen me armaturë të brinjëzuar dhe
atë si të specifikuara në projektin e llogaritjes statike. Kujdes të veqant duhet kushtuar
gërmimit i cili duhet të bëhet deri në thellësinë e fundimit të themelit në mënyrë që për
betonimin e themeleve të pregatiten pahitë dhe kështu që do të pamundësohet kontakti i
konstruksionit me dheun.
Muret e jashtme janё me trashësi 30 cm dhe muratohen me blloqe te argjiles giter dhe pastaj
bëhet izolimi termik me stiropor të presuar me trashësi 8 cm.
Objekti banues është me etazhitet B+P+0.
Në aspektin statik, konstruksioni i objektit është përvetësuar sistem skeletor.
6.1 Bazamenti i objektit:
Objekti fondohet ne bazament me karakteristika te supozuar te tokes në mungesë te
elaboratit gjeomekanik. Gjatë ekzekutimit të punimeve, hapjes së gropes për fondim, duhet
të verifikohen shtresat e tokës dhe nëse të njëjtat janë me karakteristika jo të mira, duhet te
rishqyrtohet llogaritja statike për objektin.
6.2 Elementet konstruktive:
Themelet: Objekti fondohet mbi themelet të tipit pllakë. Trashesia e saj merret t=25 cm.
Pllaka në brendësi të saj do të jetë e përforcuar me trarë (armaturë gjatesore të mbërthyer me
stafa) te cilët vendosen ne drejtim te akseve kryesore të shtyllave dhe lidhin shtyllat mes
vete.
Armohen sipas detajeve të dhëna në planet e armatures. Pllaka e themelit vendoset mbi
shtresen e zhavorit te ngjeshur mirë deri ne shkallen Mv=30 MN/m².
Shtyllat: Janë me formë drejtkëndëshe të vendosura vijëdrejt, në akse gjatësore dhe tërthore.
Dimensionet janë përvetesuar për të pranuar forcat nga ngarkesa vertikale dhe ndikimeve
horizontale. Dimensionimi i tyre është bërë sipas kombinimeve më të favorshme të veprimit
te ngarkesave bazë dhe sizmikes, me koeficientë përkatës të sigurisë sipas EC-2.
Për betonimin e shtyllave duhet te perdoret beton i klases C-25/30 Mpa.
Traret: Në etazhitet janë përvetësuar trarët e fshehur. Janë të vendosur në drejtim të akseve
kryesore dhe lidhin shtyllat mes vete. Armimi i tyre behet sipas detajeve të dhëna në planet
e armatures.
Pllaka meskatëshe: Është përvetësuar pllakë e mbeshtetur në trarë të fshehur. Trashësia e
pllakës është t=25 cm . Dimensionimi i tyre është bërë për ngarkesat vertikale me
koeficientë përkatës të sigurisë për ngarkesa dhe materiale.
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6.3 Materialet
Muret e jashtme:
o Shtresa finale (abrib)
o Termoizolim 8cm,
o Blloqe Giter 30cm
o Shtresa e brendshme + ngjyrë disperzive

Dyshemeja e Përdheses te: Dhoma e Argëtimit
o Epoxy
o Estrihu 5 cm
o Folie difuzive
o Termoizolim 5 cm
o Hidroizolim
o Pllaka B.A. 40 cm

Dyshemeja e Përdheses te: Hapësira për Shumë Qëllime
o Epoxy
o Estrihu 5 cm
o Folie difuzive
o Termoizolim 5 cm
o Hidroizolim
o Pllaka B.A. 40 cm

Dyshemeja e Përdheses te: Nyjet Sanitare
o Keramik
o Ngjitës adekuat
o Estrihu 5 cm
o Folie difuzive
o Termoizolim 5 cm
o Hidroizolim
o Pllaka B.A. 40 cm
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Kulmi:
o Zhavori, mbrojtja e hidroizolimit 10 cm
o Hidroizolim 1.2 mm
o Nivelizimi me ramje 2%
o Pvc Folie
o Termoizolim
o Pvc Folie
o Pllaka konstruktive 25 cm
o Suvatim
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7. Konkluzion
Objekti është e projektuar që të shërbej për edukimin dhe përkujdesjen e fëmijeve gjatë ditës
brenda tre termineve:
o qëndrimi i fëmijëve paradite (ora 8-12);
o qëndrimi i fëmijëve prej mëngjesit deri pas dite (ora 7-14);
o qëndrimi i fëmijëve prej mëngjesit deri në pasditen vonë (ora 7-17);
Vendodhja ku kam planifikuar, përkatësisht projektuar “Çerdhen” është në pjesen jugore të
Prishtinës, saktësisht Lagja Qendresa, dhe kam bërë këtë përzgjedhje të këtij lokacioni me
arsyen e vetme se kësaj lagje i duhet gjithsesi një objekt edukativ - institucional për këtë
pjesë, me qenë se kjo pjesë është populluar shumë shpejtë.
Po ashtu duhet cekur se gjatë projektimit kam pasur parasyesh edhe koston që të jetë sa më i
favorshëm për ndërtim.

15

Referenca:

-

http://www.mashtgov.net/advCms/documents/ELDS_report_ALBfor%20WE
B.pdf

-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uetersen_Diakonissenheim_1910.jpg

-

https://www.facebook.com/374933385985371/photos/pcb.652155188263188/
652152431596797/?type=1&theater

-

http://www.clipartpanda.com/categories/art-palette-clipart-black-and-white

-

http://edexcellence.net/commentary/education-gadfly-daily/flypaper/2012/thekindergarten-canon.html.

-

http://www.cherokee.k12.ga.us/parentinfo/Documents/CCSD%20KINDERG
ARTEN%202014-15.pdf

-

https://sweden.se/society/education-in-sweden/

-

https://ask.rks-gov.net/dmdocuments/Statistikat%20e%20Arsimit%2020132014.pdf

16

